The purpose of this study was to examine the preference reasons of physical education teacher candidates for choosing this teaching profession, and their expectations with respect to a number of variables. The study group comprised a total of 179 students (107 males and 72 females) studying in the first to third grades of Batman University, School of Physical Education and Sports, Department of Physical Education and Sports Teaching in the academic year 2015-16 . The study data was collected using the 'Reasons for Teaching Preference' and 'Prudential Expectations' scales. The results of the study, showed that the teacher candidates mostly prefer the teaching profession for essential reasons, that they have positive expectations for the future, and that the reasons these students gave for this profession preference and their prudential expectations differed according to gender, number of siblings, and parental educational status; but not by family income level.
Introduction
Educational outcomes are realized in structured environments, in which the human element is critical to purposeful operation of the organizational structure; of particular importance is the role of teachers (Atay, 2001) . Teachers arrange the educational environment, determine events, and select and use the course tools and teaching methods; they have a significant influence on both the education and personal behaviors of the students (Cerit, 2008) . This significant role of teachers in the education process depends on their teaching comprehension (Unal and Ada, 2001) . The attitudes and expectations of teachers when choosing the profession play an important part in facilitating this comprehension. The attitude and devotion of teachers to their profession affects their teaching performance in relation to the quality of their teaching and the degree of fulfillment of their professional responsibilities (Tarkin and Uzuntiryaki, 2012) ; furthermore development of positive perceptions towards the profession will enable them to be more effective teachers-the beliefs, practices and attitudes of teachers are deemed to be important for better comprehending their education processes (OECD, 2009 ). Bhargava and Pathy (2014) emphasized that the teachers with a positive attitude towards the teaching profession will be able to improve themselves professionally and be able to achieve the required quality, and Mathai (1992) emphasized that attitude towards the teaching profession and success are interrelated.
In this study we strove to determine the reasons why students attending the Physical Education, Sport High School Physical Education and Sport Teachers Department chose the teaching profession and the level of their expectations for the future. The goal was to analyze the relationship between reasons for choosing the teaching profession and their expectations; and to determine the variables affecting those reasons and the level of expectations. With this goal in mind, the base problems of this research were defined as follows:
1-What are the reasons for physical education teacher candidates choosing the teaching profession and what level of expectations do they have for the future?
2-Is there a relationship between the reasons for physical education teacher candidates choosing the teaching profession and their level of expectations for the future?
3-Are the reasons for physical education teacher candidates choosing the teaching profession and their level of expectations for the future affected by gender, number of siblings, family income level, and the education status of their parents?
Methods
This research attempted to examine the relationship between the reasons for students choosing the teaching profession and their professional expectations, using a relational model . The study group comprised a total of 179 students (107 males and 72 females) studying in the first, second and third grades of Batman University, School of Physical Education and Sports, Department of Physical Education and Sports Teaching in the 2015-16 academic year. The data collection tools used in this research were the 'Reasons for Teaching Preference Scale' and 'Prudential Expectations Scale' developed by Bursal and Buldur (2013) . In the analysis of data, the arithmetical averages and standard deviations of scores for teacher candidates obtained from the scales were calculated, and Pearson product moment correlation analysis was used in order to determine whether a significant relationship existed between the reasons for teaching preference and the expectations of the teacher candidates. The data among groups was compared using 'ANOVA', and the 'ttest' was used for the independent samples. Statistical significance was considered to be p < 0.05.
Findings
While the average value for the 'essential reasons' dimension in the scale of student reasons for preference of the teaching profession was found to be 3.24 ± 0.81, the average for the 'exterior reasons' dimension was 2.22 ± 0.97. It was observed that the essential reasons are more important than exterior reasons for students choosing the teaching profession, and that their prudential professional expectations were generally positive (2.75 ± 0.80).
It was found that in the essential reasons dimension there was a significant moderately positive relationship (r = 0.32; p < 0.05 ) between the student reasons for preference of teaching profession and their prudential expectations, whilst in the exterior reasons dimension there was a significant weakly positive relationship (r = 0.16; p < 0.05 ) between the reasons for student preference of teaching profession and their prudential expectations. In the essential reasons dimension, the reasons for preference of teaching profession according to gender found a statistically significant difference bias towards female students (t177 = -2.98; p < 0.05). Again in the essential reasons dimension, the average scores in the reasons for student preference of teaching profession showed a statistically significant difference with respect to number of siblings (F(4 174) = 4.52; p = 0.00; r = 0.30). The average scores from the prudential expectations scale also showed a statistically significant difference with respect to number of siblings (F(4 174) = 3.93; p < 0.05 ; r = 0.28). It was observed that the essential reasons for preference of teaching profession of students (F(3 175) = 0.64; p = 0.58 their exterior reasons (F(3 175) = 1.23; p = 0.29, and their prudential expectations (F(3 175) = 2.57; p = 0.06) did not change in relation to family income level with statistical significance.
While the reasons for preference of teaching profession by the students were not significantly different with respect to the educational level of father, their prudential expectations differed significantly (F(3 175) = 4.58; p = 0.00; r = 0.26) in the essential (F(3 175) = 0.47; p = 0.70) and exterior (F(3 175) = 1.81; p = 0.14) reasons sub-dimensions. The student reasons for preference of teaching profession (F(3 175) = 0.65; p = 0.57) and their prudential expectations (F(3 175) = 0.58; p = 0.62) were not significantly different with respect to the educational level of mother in the essential reasons sub-dimension, and the reasons for teaching preference were significantly different only in the exterior reasons sub-dimension (F(3 175) = 4.19; p < 0.05; r = 0.25).
Discussion and Conclusion
In this study, which examined the reasons for physical education teacher candidates for choosing the teaching profession and their prudential expectations in relation to a number of variables, it was observed that essential reasons were the most important determinants of preference; furthermore, that they had selected the teaching profession intentionally and consciously for essential reasons of characteristics of the profession that would make them happy in the future and suited their personal traits. It was also observed that there is a moderately significant positive relationship between the essential reasons for teaching profession preference and their prudential expectations, and a weakly significant positive relationship between teaching profession preference for exterior reasons and prudential expectations. It can be concluded that the teacher candidates have expectations for the future and choose the profession for essential reasons.
It was found that the family income level variable did not affect the reasons for physical education teacher candidates choosing the teaching profession or their prudential expectations; the gender variable showed a bias towards the teaching profession of female students for essential reasons with no gender difference in prudential expectations. The variable of number of siblings was found to have a small effect on the essential reasons sub-dimension for choosing the teaching profession and prudential expectations. In relation to parental education, the educational level of the father showed no effect on either the essential or exterior reasons sub-dimensions for students choosing the teaching profession; however, as the educational level of the mothers increased, the effect of exterior reasons decreased. Furthermore, the prudential expectations of the students decreased with increased educational level of fathers.
The results of this and related research, show that students studying for the teaching profession have positive attitudes towards the profession and expectations of it, that they select the teaching profession intentionally, and that they think and feel positively about the future. The intentional choice of profession by the physical education and sports teachers of the future, and their positive attitude and expectations, will play a significant role in raising the healthy individuals required by the era, in relation to cognitive, affective and psychomotor aspects of health. Valuable future research would be to examine the relationship between the reasons for physical education teacher candidate teaching profession preference and their prudential expectations according to several variables with a wider sample group, in order to reinforce these results. 
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Tercih

Giriş
Ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin temel göstergelerinden biri ve en önemlisi eğitimdir. Çünkü eğitim, günümüz dünyasının hızlı değişim sürecinde ortaya çıkan yeni gereksinimlerin karşılanmasında kendisinden çok şey beklenen alanların başında gelmektedir (Crowther, 1997) . Eğitim-öğretim etkinlikleri örgütsel ortamlarda gerçekleştirilir. Örgütsel yapıyı amaçlı etkinliklerle işletecek olan da insangücü öğesidir. Eğitim örgütlerinde çalışan insan gücünün temel öğelerinden birisi öğretmenlerdir (Atay, 2001) . Eğitim öğretim ortamının düzenlenmesi, etkinliklerin belirlenmesi, ders araç gereçlerinin ve öğretim yöntemlerinin seçimi ve kullanılması işlevlerini yerine getiren öğretmenler olup, öğrencilerin hem öğretiminde hem de kişisel davranışlarında önemli etkilerde bulunmaktadırlar (Cerit, 2008) .
Öğretmenlerin eğitim sürecinde ki bu önemli rolü onların öğretmenlik anlayışına bağlıdır (Ünal ve Ada, 2001) . İyi ve nitelikli bir eğitimi ancak nitelikli öğretmenler yapar (Kavcar, 2002) . Bu anlayışın sağlanmasında öğretmenlerin, mesleği tercih etmelerindeki tutumları ve beklentileri önemli yer tutmaktadır. Çünkü öğretmenlerin mesleğine yönelik tutumu, öğretimle ilgili performansını, öğretim kalitesini ve mesleki sorumluluklarını yerine getirme derecesini etkilemektedir (Tarkın ve Uzuntiryaki, 2012) . Onların mesleğe yönelik olumlu algılar geliştirmesi, öğretmenlik mesleğini yürütürken daha etkili olmalarını sağlayacaktır. Bu Yüzden öğretmenlerin inançları, uygulamaları ve tutumları eğitim süreçlerinin daha iyi kavranması için önemli görülmektedir (OECD, 2009).
Öğretmen yeterliğini sağlayacak en önemli ölçütlerden birisi mesleğe yönelik olan ilgidir. Bu ilgi düzeyi, tutumun olumlu ya da olumsuz boyutunu ortaya koymakta, öğretmenlik mesleğine ilgisi yüksek olan bireyin, mesleğe ilişkin tutumu da olumlu olmaktadır. (Erarslan ve Çakıcı, 2011) . Öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumları genel olarak onların, mesleklerini sevmeleri, mesleklerine bağlı olmaları, toplumsal olarak mesleklerinin gerekli ve önemli olduğunun bilincine ulaşmaları ve meslekleri dolayısıyla kendilerini sürekli geliştirmek durumunda olduklarına inanmaları ile ilgilidir (Temizkan, 2008) . Öğretmen adayları mesleklerine yönelik olumlu tutum geliştirdikleri takdirde, mesleğe başladıklarında görevlerini eksiksiz olarak yerine getirerek yeniliklere daha açık olacaklardır (Çeliköz ve Çetin, 2004) . Bhargava ve Pathy (2014) , öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutum içerisinde olan öğrencilerin mesleki anlamda kendilerini geliştirebileceklerini ve eğitim alanında istenilen kaliteyi getirebilecekleri vurgularken; Mathai (1992) , öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile başarının birbiriyle ilişkili olduğunu vurgulamıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve öğrenim gördükleri alana yönelik motivasyonları onların üniversite eğitimlerini, sonraki meslek yaşamlarının kalitesini ve öğrenci başarısını da etkileme gücüne sahiptir (Atav & Altunoğlu, 2013) .
Öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri araştırmalarda çeşitli faktörler altında incelenmiştir. Bursal ve Burdur (2013) öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği tercih nedenlerini "özsel" ve "dışsal" nedenler, Özbek (2007) kişisel, ekonomik ve sosyal nedenler, Övet (2006) bilinç, güvence, ideal ve etkilenme nedenleri, Boz ve Boz (2008) ise özveri, içsel ve dışsal nedenler adı altında incelemiştir. Alanyazında değişik branşlardan öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını inceleyen (Karaman, 2008; Kılıç ve Bektaş, 2008; Özder ve ark., 2010; Aysu, 2007; Bedel, 2008; Çapri ve Çelikkaleli, 2008; Çetinkaya, 2007; Argun, 2003; Çetinkaya, 2009; Demirtaş ve ark., 2011; Tanrıögen,1997; Erdem ve Anılan, 2000; Doğan ve Çoban, 2009; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Üstün ve ark., 2004; Eraslan ve Çakıcı, 2011; Durmuşoğlu ve ark., 2009; Gürbüztürk ve ark., 2004; Pehlivan, 2004; Övet, 2006; Şahin, 2011; Şimşek, 2005; Temizkan, 2008; Akkaya, 2009; Eş, 2010; Çermik ve ark., 2010) birçok çalışma mevcuttur.
Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, kaygı, motivasyon vb. yönlerden görüşlerini inceleyen çalışmalar (Saracaloğlu, 1992; Sandıkçı ve Öncü, 2013; Abbasoğlu, 2011; Kaya, 2004; Öksüzoğlu, 2009; Pehlivan, 2010; Varol, 2007; Yalız, 2010; Mirzeoğlu ve ark., 2007) olmakla birlikte, beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklenti düzeylerinin belirlenmesi; mesleki tercih nedenleri ile beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklenti düzeylerini etkileyen değişkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Bu amaca dayalı olarak araştırmanın alt problemleri şöyle belirlenmiştir:
1-Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri hangi düzeydedir? 2-Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasında bir ilişki var mıdır? 3-Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri cinsiyet, kardeş sayısı, aile gelir düzeyi, anne ve baba eğitimi durumuna göre değişmekte midir? Bu araştırmada "ÖTNED" ölçeğinin özsel nedenler faktörü için iç güvenirlik Cronbach Alfa katsayısı .81, dışsal nedenler faktörü için ise .78 olarak bulunmuştur. Likert tipi dörtlü dereceleme sistemine göre geliştirilen ÖTNED ölçeğinin tüm maddeleri "1-Tamamen Etkisiz", "2-Biraz Etkili", "3-Etkili", ve "4-Çok Etkili" şeklinde puanlandırılmıştır. "ÖTNED" ölçeği "özsel nedenler" faktöründen alınabilecek en düşük puan 14, en yüksek puan 56, "dışsal nedenler" faktöründen alınabilecek en düşük puan 8, en yüksek puan ise 32' dir. "GYÖB" ölçeği ise tek faktörlü olup 10 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin hesaplanan iç güvenirlik Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı. .82 olarak bulunmuştur.
Yöntem
Bu araştırmada ise "GYÖB" ölçeğinin Cronbach Alfa iç güvenilirlik katsayısı. 77 olarak hesaplanmıştır. "GYÖB" ölçeği de likert tipi derecelendirme sistemine göre "1-Kesinlikle Katılmıyorum", "2-Katılmıyorum", "3-Katılıyorum", ve "4-Kesinlikle Katılıyorum" olarak puanlandırılmıştır. "GYÖB" ölçeğinden alınabilecek en düşük puan 10, en yüksek puan ise 40'dir. Ölçeklerden elde edilen puanlar rapor edilirken, her faktör için bulunan toplam puan, faktördeki madde sayısına bölünerek 1-4 puan arasında standardize edilmiş ortalama puanlar kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 179 öğrencinin % 59,8' i erkek, % 40,2' si kız'dır. Öğrencilerin % 73,7' si 4' den fazla kardeşe, % 11,7' si 4 kardeşe, geri kalan % 14,6' sı ise 1-3 arası kardeşe sahip olduklarını belirtmişleridir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 4 ve üstü kardeşe sahip oldukları görülmüştür. Aile gelir durumu olarak öğrencilerin % 58,7' si 1.350 TL' den az gelirle alt gelir grubunda, % 27,4' ü 1.350 TL-2.700 TL arası gelirle alt-orta gelir grubunda, % 8,4' ü 2.701 TL-3.050 TL arası gelirle orta-üst gelir grubunda, % 5,6' sı ise 3.501 TL ve üstü gelirle üst gelir grubunda olduklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin babalarının eğitim düzeyine bakıldığında; % 20,1'inin okuryazar olmadığı, % 55,9' unun ilköğretim, % 15,6 'sının lise, % 8,4' ünün üniversite düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Öğrencilerin % 55,9' u annesinin okuryazar olmadığını, % 34,1'i ilköğretim, % 7,3' ü lise ve % 2,8' i ise annesinin üniversite eğitim düzeyine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ebeveyn eğitim düzeylerine bakıldığında, öğrencilerin annelerinin yarısından fazlasının okuryazar olmadığı, anne eğitim düzeylerinin baba eğitim düzeylerinin gerisinde olduğu görülmüştür. Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ölçeğinde "özsel nedenler" boyutunun ortalaması 3,24±0,81 olarak gerçekleşirken, "dışsal nedenler boyutunun ortalaması ise 2,22±0,97 olarak gerçekleşmiştir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercih ederken özsel nedenlerin daha ön planda olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğinin kendilerini gelecekte mutlu edecek (3,67±0,57) ve kişisel özelliklerine en uygun (3,59±0,68) meslek olmasının tercihlerini çok etkileyen özsel nedenler iken, meslekte çalışacakları yaş grubundaki çocukları (2,92±1,03) ve okul ortamını (2,99±0,96) seviyor olmaları ise tercihlerini etkileyen özsel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlik mesleğinin kutsal olması (2,50± 1,02) ve mesleki çalışma saatlerinin az olmasının (1,91±0,98) öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercihlerinde etkisiz kalırken, üniversite sınavı puanlarının ancak bu bölüme yetmesi (1,40±0,79) ve ailelerinin tavsiyesinin (1,55±0,82) öğretmenlik mesleğini tercihlerinde tamamen etkisiz kaldığı görülmektedir. Öğrencilerin özsel nedenler boyutunda öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasında pozitif yönde zayıf anlamlı (r=0,32; p=.00), dışsal nedenler boyutunda öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasında ise pozitif yönde çok zayıf düzeyde anlamlı (r=0,16; p=.00) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerin öğretmenlik tercih nedenleri [ÖTNED] ölçeğinin betimsel istatistik sonuçları (N=179)
Özsel Nedenler
Tablo 3. Öğrencilerin geleceğe yönelik beklenti [GYÖB] ölçeğinin betimsel istatistik sonuçları (N=179)
Geleceğe Yönelik Beklentiler
Tablo 5. "ÖTNED" ve "GYÖB" ölçeğinden elde edilen puanların cinsiyete göre t-testi sonuçları 
Sonuç ve Öneriler
Beden eğitimi öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentilerinin çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde özsel nedenlerin daha çok etkili olduğu, öğretmenlik mesleğini isteyerek, bilinçli olarak seçtikleri, mesleğin kendilerini gelecekte mutlu edecek, kişisel özelliklerine uygun meslek olmasının tercihlerini çok etkileyen özsel nedenler olarak görülmektedir. Öğrencilerin özsel nedenlerle öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasında pozitif yönde zayıf anlamlı bir ilişki, dışsal nedenlerle öğretmenlik mesleğini tercih etmeleri ile geleceğe yönelik beklentileri arasında ise pozitif yönde çok zayıf anlamlı bir ilişki görülmüştür. Öğretmen adaylarının özsel nedenlerle mesleği tercih ederken geleceğe yönelik daha çok daha beklenti içerisinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Beden eğitimi öğretmen adaylarının çeşitli değişkenlere göre öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini; aile gelir durumu değişkeninin değiştirmediği, cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin öğretmenlik mesleğini özsel nedenlerle daha çok tercih ettikleri, geleceğe yönelik beklentilerinin ise cinsiyet açısından değişmediği görülmüştür. Kardeş sayısı değişkeninin öğrencilerin özsel nedenler alt boyutunda öğretmenlik mesleğini tercih etmelerini ve geleceğe yönelik beklentilerini değiştirdiği, ancak etkisinin düşük düzeyde kaldığı saptanmıştır. Öğrencilerin hem özsel hem dışsal nedenler alt boyutunda öğretmenlik tercih nedenlerinin baba eğitim değişkenine göre farklılaşmazken, anne eğitim değişkenine göre sadece dışsal nedenler alt boyutunda değişmekte, öğrencilerin anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde dışsal nedenlerin etkisinin azaldığı aynı şekilde öğrencilerin baba eğitim düzeyleri arttıkça geleceğe yönelik beklentilerinin de kısmen azaldığı görülmüştür.
Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutum ve beklentiler içerisinde oldukları, öğretmenlik mesleğini bilinçli olarak tercih ettiklerine ilişkin elde edilen bulgular alanda yapılan benzer çalışma bulguları ile paralellik göstermektedir. (Buldur ve Bursal, 2015; Karaman, 2008; Çetinkaya, 2009; Övet, 2006; Gürbüztürk ve Genç, 2004; Doğan ve Çoban, 2009; Erdem, Gezer ve Çokadar, 2005; Gürbüz ve Kışoğlu, 2007; Tarkın ve Uzuntiryaki, 2012; TED [Türk Eğitim Derneği], 2007) . Beden eğitimi öğretmen adaylarıyla yapılan çalışmalardan da elde bulgular öğrencilerin, öğretmenlik mesleğine yönelik olarak oldukça olumlu tutumlara sahip oldukları görülmüştür (Yalız, 2010; Saracaloğlu, 1992; Sandıkçı ve Öncü, 2012; Öksüzoğlu, 2009; Seçkin ve Başbay, 2013) .
Öğrencilerin öğretmenlik mesleğini tercihlerine ilişkin tutumlarının cinsiyet yönünden kızların erkeklere göre öğretmenlik mesleğine daha fazla olumlu tutum gösterdiklerine ilişkin elde edilen bulgu, yapılan birçok çalışma bulgusuyla örtüşürken (Tekin ve ark, 2009; Akkaya, 2009; Çapri ve Çelikkaleli, Pehlivan, 2008; Çeliköz ve Çetin, 2004; Tanrıöğen, 1997; Pehlivan, 2004; Durmuşoğlu, Yanık ve Akkoyunlu, 2009; Gençay ve Gençay, 2007; Bozdoğan ve ark., 2007) , bazı çalışma bulgularıyla örtüşmediği görülmüştür (Çelen ve Bulut, 2015; Alemdağ ve ark., 2014; Çapa ve Çil, 2000; Yılmaz, 2010; Gürbüztürk ve Genç, 2004; Mirzeoglu ve ark., 2007; Şimşek, 2005; Kaya, 2004; Kılıç ve Bektaş, 2008; Abbasoğlu, 2011; Hacıömeroğlu ve Taşkın., 2010; Sandıkçı ve Öncü, 2012; Kafkas ve ark., 2010) .
Çalışmanın bir diğer bulgusu olan aile gelir durumunun öğretmen adaylarının öğretmenlik tercih nedenleri ile geleceğe yönelik beklentilerini değiştirmediği, hem özsel hem dışsal nedenler alt boyutunda öğretmenlik tercih nedenlerinin baba eğitim değişkenine göre değişmemesi, anne eğitim değişkenine göre sadece dışsal nedenler alt boyutunda değişmesi bazı araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Buldur ve Bursal (2015) , sosyo-ekonomik düzey değişkenleri için hesaplanan temel ve ortak etkilerin meslek tercih nedenlerinin etki dereceleri ve gelecek beklentileri üzerinde anlamlı düzeyde olmadığını belirlemişlerdir. Özbek (2007) , Öğretmen adaylarının ailelerinin gelir düzeylerine göre öğretmenlik mesleğini tercihteki faktörlere ilişkin ortalama puanlar arasında anlamlı farkların olmadığını, babaların egitim düzeylerinin öğretmenlik mesleğini tercih etmede etkisiz olduğunu tespit etmiştir. Serin ve ark. (2004) öğrencilerin hem ailenin gelir düzeyine göre hem de anne-baba eğitim düzeyine göre öğretmenliğe ilişkin tutumlarının farklılaşmadığını belirtmişlerdir. Anne ve baba eğitim düzeyine göre çalışma bulgumuzla örtüşmeyen sonuçlarda bulunmaktadır. Seçkin ve Başbay (2013) ise beden eğitimi öğretmen adaylarının, babalarının eğitim düzeyine göre öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik ölçeğinin alt boyutlarında ve ölçeğin tümünden alınan puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığını ancak anne eğitim düzeyine göre özyeterlik inançlarının farklılaşmadığını rapor etmişlerdir.
Gerek bu araştırmanın sonuçları olsun gerekse benzer araştırma sonuçları olsun, öğretmenlik mesleğine yönelik bölümlerde okuyan öğrencilerin, mesleğe yönelik olumlu tutum ve beklentiler içerisinde oldukları, öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih ettikleri ve geleceğe yönelik olumlu duygu ve düşünceler taşıdıkları görülmektedir. Beden eğitimi ve spor dersini verecek geleceğin öğretmen adaylarının, mesleğini isteyerek tercih etmeleri ve mesleki geleceklerine ilişkin olumlu tutum ve beklentiler içerisinde olmaları, zihinsel, duyuşsal ve psikomotor yönden çağın gerektirdiği sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu rolün pekiştirilmesi için daha geniş bir örneklem grubu üzerinde farklı değişkenlerle beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri ile geleceğe yönelik mesleki beklentiler arasındaki ilişkinin incelenmesi yararlı olacaktır 
